Navarra Suma talde parlamentarioari atxikitako foru parlamentari Miguel Bujanda Cirauqui jaunak idatziz erantzuteko galdera egin du, Greenpeace erakundeak administrazio publikoei Espainiako uren kalitatea gutxiegi kontrolatzea leporatzeari buruz (10-22-PES-00164). Hori dela eta, hona hemen Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren erantzuna:

Greenpeacek txosten baten barnean egin du salaketa hori, eta helbide honetan kontsultatzen ahal da txostena:

<https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/el-67-de-las-aguas-superficiales-analizadas-en-navarra-por-la-red-ciudadana-de-vigilancia-estan-contaminadas-por-nitratos/>

Web-orri horretan, “Mehatxu ikusezina: ura nitratoz kutsatzea”, txosteneko sarreran, honelako baieztapenak egiten dira:

– “Herritarren Zaintza Sareak Nafarroan analizatutako azaleko uren % 67 nitratoz kutsaturik daude.”

– “Kontrol publikoa nahikoa ez zela ikusita, duela urtebete, Greenpeacek nitratoen neurgailuak banatu zizkien Espainia osoko hainbat entitateri, beren uren kalitatea azter zezaten, eta gaur aurkezten ditugun konklusioak kezkagarriak dira.”

Galdera parlamentarioak Espainiako uren kalitatea aipatzen du. Baina Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuak Foru Komunitatearen esparruari begira eman behar du erantzuna. Dena dela, Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren bitartez jakin daiteke nola eboluzionatu duten analisiek inguruko autonomia erkidegoetan, eta horien emaitzak ere interesgarriak izan daitezke baldin eta azaleko edo lurpeko ur masak partekatzen baditugu.

Nafarroan, ALNUS Elkarte Ekologistak jardun du elkarlanean Uraren Nitrato bidezko Kutsadura Zaintzeko Herritarren Sarearekin. Guztira 29 neurketa egin ditu Martzilla, Milagro, Erriberri, Alesbes eta Ziordiko udalerrietan, 12 azaleko uretan eta 17 lurpeko uretan, 2021eko maiatzetik 2022ko maiatzera bitartean.

Ziordiko udalerria izan ezik, gainerakoak kaltebera deklaratutako eremuetan daude: Ebro eta Aragoi ibaien alubiala, eta Zidakos ibaiaren alubiala eta arroa. Nitrato bidezko kutsadurak jota egoteagatik katalogatutako eremu horietan ongarritze-muga ezarri da: urtean gehienez 170 kg nitrogeno hektareako.

Garrantzitsua da adieraztea departamentu honek ebaluatu egin duela nekazaritzako nitratoen kutsadurari buruz Ebroko Konfederazio Hidrografikoak egindako lau urtean behingo txostena (2016-2019 aldikoa). Helburua izan da Nafarroako eremu kalteberak egokitzea, bitarte horretan azaleko uretan eta lurpekoetan neurtutako nitrato-kontzentrazioak kontuan hartuta. Konfederazioak kontrolguneen sarea ezarri zuen, iturburu, putzu eta ur-lasterrez osatua. Ezin da aldatu kontrolguneen kokapena, eta haien urak aldian behin analizatzen dira, kutsadura atzemateko. Datu horiek ministerioari jakinarazten zaizkio, eta gero Europako Batzordeari helarazten. Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren geoatarian kontsultatzen ahal dira Estatuko arro hidrografiko guztietako eremu kalteberetako kontrolguneak, nitratoen kontzentrazio balioak eta kartografia.

Halaber, departamentu honek sortutako informazio publikoa, urteko txostenak, esaterako, Nafarroako urari buruzko web-orrian kontsultatzen ahal da, honako helbide hauetan:

[Azaleko uren kalitate fisiko-kimikoa kontrolatzeko sarea](http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/Memorias/RedFisicoQuimica.htm)

[Azaleko uren kalitatea kontrolatzeko sare automatikoa](http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/Memorias/Red+de+calidad+autoamtica+de+aguas.htm)

[Lurpeko uren kalitate fisiko-kimikoa kontrolatzeko sarea](http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/Memorias/AguasSubterraneas.htm)

Horregatik guztiagatik, argi dago departamentu hau jabeturik dagoela Foru Komunitateko zenbait eremutan nitrato bidezko kutsadurak sortutako arazoez, eta egoerari buelta emateko lan egiten ari dela. Eta kontrol publikoa ezin dela urritzat jo. Betiere, arazo hauen aurrean herritarren parte-hartzea sustatzeko Greenpeacek bultzatu duen ekimena eta gisakoak txalogarriak dira kontzientziazio globalaren esparruan, ukitutako alderdi guztiek batera heldu behar diogun arazo honen aurrean.

Iruñean, 2022ko ekainaren 27an

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilaria: Itziar Gómez López